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ABSTRAKT

Nëpërmes këtij punimi të diplomës po mundohemi të tregojm se qfarë Roli luan Dogana
për buxhetin e Kosoves dhe cila ështe rëndesia e Doganës së Kosoves per mbushjen e
arkës së shtetit Si qellim tjeter i këtij punimi ështe edhe luftimit të evazionit fiskal si dhe
ekonomisë joformale (e hirt edhe e zezë) me qëllim të rritjes zhvillimit ekonomik në
Repubiken e Kosovës.
Andaj, për qëllimin e lartpërmendur, ne do shërbehemi për veq literaturës shkencore
profesionale, edhe me të dhëna studimore e hulumtuese nga institucione që mbulojnë këtë
fushë, me theks të veçant Dogana e Kosovës.
Ne me anë të këtij punimi, mëtojm të paraqesim rolin e Doganës së Kosovës që ka në
buxhetin e shtetit, si institucion më meritori në këtë drejtim, ku Dogana e Kosoves arrin
të grumbulloj apo kontribuoj për buxhetin e shtetit prej 50% deri në 70% . Kjo gjë ka bërë
që Fondi Monetar Ndërkombëtar të jap vlersime të larta për shërbimin dhe performancën
e këtij institucioni, duke e krahasuar në një nivel me shërbime me standarde të larta
europiane , mirpo për të ardhmen e Kosovës kjo varësi nga Doganat paraqet jostabilitet .
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1. HYRJE

Çështja e cila trajtohet në këtë punim ka të bëjë më atë se edhe pas shumë vitesh
në Kosovë inkasimi apo mbledhja e doganave si dhe efekti i tyre konsiderohen e një
rëndesije të veçant për buxhetin e Republikes së Kosoves. Punimi trajton veprimet
institucionale në përmbushjen e detyrave apo obligimeve që kanë të bëjnë me doganat në
Kosovë si dhe efekti i tyre në buxhetin e Shtetit Doganat në vendin tonë janë një
instrument shumë i rëndësishëm i politikës fiskale në një anë, për shkak se me dogana
mbidhet sasia më e madhe e mjeteve financiare, si dhe për shkak se doganat kanë
pjesëmarrje të lartë në të hyrat e Përgjithshme buxhetore të Kosovës duke patur parasysh
këtë, në këtë hulumtim do të trajtohet menaxhimi i doganave në Kosovë dhe efektet i tyre
në rritjen e buxhetit të Kosovës ku si pasojë e kë saj rritje do të analizohen edhe efektet
e rritjes së buxhetit në punësim.
Misioni i Doganës së Kosovës është që të merr vendime të duhura për të hyrat, të
lehtësojë tregtinë dhe të rekrutojë kontribues të ri në taksa duke nxitur ndërgjegjësimin
mbi obligimet që vullnetarisht të përputhen me ligjet e tatimeve dhe ligjet doganore, dhe
të japin shërbim kualitativ dhe përgjegjës ndaj publikut.
Doganat e Kosovës misionin e tyre e ndajnë në dy grupe, grupi i parë ka të bëjë
më çështjet ekonomike i cili ngerthen në vete: mbledhja e taksave doganore si: taksa
doganore, TVSH, akcizën për buxhetin e konsoliduar të Kosovës, pastaj kontrollimi
importit dhe eksportit, mbroja e ekonomisë, mbrojta e markave tregtare, si dhe statistika
të sakta mbi tregtinë me jashtë. Ndërsa sa i përket grupi të dytë ka të bëjë më: luftimi e
aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, luftimi i krimit
kufitar, luftimi

trafikut të drogës etj. Si dhe mbrojta e popullatës dhe ambientit,

parandalimi kontrabandimit të armëve .
Menaxhimi të doganave në Kosovë është një proces me rëndësi ekonomike, si në
aspektin e orientimit ekonomik, rritjes të punësimit, përmirësimit të produktivitetit etj.
Duke pasur parasysh këtë, në këtë hulumtim trajtohet rritja e të hyrave në dogan ndër vite
në Kosovë dhe efektet që ka pasur kjo rritje .
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1.Doganat, zhvillimi i tyre dhe paraqitja

Dogana në ditet e sotme në vendet e zhvilluara nuk gjëne vend edhe aq të
kënaqëshem pasi qe shtetet e zhvilluara nuk kanë varëshmeri nga to. Dogana paraqet një
kategori shkencore historike nga ajo që dihet, fillet e saja i hasim që nga lashtësia apo
antika. Si kategori historike që është ka evoluuar varësisht nga etapa kohore e zhvillimit
të shteteve, dhe zhvillimi i sistemeve ekonomike. Sot dogana paraqet një term shkencor
të studiuar mirë në teori dhe ka gjetur aplikim efikas edhe në praktikën ekonomike dhe
juridike në të gjitha shtetet botës.( Çeku, Orhan, “E Drejta Doganore”, Prishtinë, 2013,
fq. 14.)
Sistemi doganore mund të konsiderohet si pjesë përbërse e sistemit juridik apo pjesë
përbërëse e sistemit ekonomik të një vëndi. Në kuptimin formal, sistemi doganor është
pjesë përbërëse e sistemit juridik të një shteti përkatës, sistemi juridik është përmbledhjë
e rregullave të përgjithshme të shpërndara varësisht nga përmbajtja, në shumë degë të
cilat janë të lidhura në mes veti dhe si të tilla krijojnë një tërsi unike. Bazën e sistemit
juridik e krijojnë normat e përgjithshme juridike më të cilat rregullohen sjelljët e njërzve
duke u siguruar edhe aplikimi i forcave së shtetit, nga kjo del së cdo normë juridike ka dy
elemente thëmelore: dispozitivin dhe sanksionimin, këto elemente aplikohen në menyrë
altërnative njëra apo tjetëra. Shteti pra, paraqitet si sovranitet doganor, që do të thot së
është e drejtë sovrane e shtetit që më ligje autonome, kombëtare dhe më akte nënligjore
të rregullojë funksionimin e sistemit doganorë.( Paca, Agim, ”E Drejta Doganore”,
ligjeratë e autorizuar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik.)
Sistemi doganor si pjesë e sistemit ekonomikë, definon rregullat të cilat duhët të përfillen
nga subjektet në punët e afarizmit të tregtisë së jashtme, më qëllim të mbrojtjës së
politikës zhvillimore, në përgjithësi dhe të politikës doganore në veqanti. Këtu duhët
theksuar së sistemi doganore nuk merrët më marrëdheniet e subjekteve vendore dhe të
atyre të jashtme të cilat krijohen më rastin e afarizmit të tregtisë së jashtme. Sistemi
doganor rregulon raportet të cilat kanë të bëjnë më të drejtat dhe obligimet që dalin për
subjektet e vendit në procedurat të cilat zhvillohën nga dhe pranë organeve administrative
doganore. Në anën tjetër mbrojtja e prodhimeve vendore nga konkurenca ndërkombetare,
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parashtron nevojen e ekzistimit të instrumenteve të caktuara, të cilat në një mas të duhur
neutralizojnë nevojën e efektet negative të importit në tregun e vendit.
Për sistemin doganor autorë të ndryshëm kanë dhënë definicionë të ndryshme, për shkak
së përmbajtja dhe funksioni i sistemit doganore duhët të përcjellin dinamiken e zhvillimit
ekonomik dhe të levizjeve politike brenda shtetit përkates në rajon dhe më gjërë. (Paca,
Agim, ”E Drejta Doganore”, ligjeratë e autorizuar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti
Juridik)
Dogana është institucion i pushtetit shtetëror i cili në bazë Kushtetutës, ligjeve dhe akteve
nënligjore është i obliguar të kryej funksione doganore, si llogaritjën, mbledhjen e takses
doganore pastaj kontrollimin mbykëqyrjen e mallrave doganore. Si e tillë dogana është
pjesë e qeverisë së një shteti sovran. (Çeku, Orhan, “E Drejta Doganore”, Prishtinë,
2013, fq. 16.)
Dogana është një autoritet ose agjensi qeveritare e një vendi që ka për detyrë mbledhjen
e detyrimeve të importit dhe kontrollin e mjeteve dhe mallrave që hyjnë, dalin në, nga
territori doganor i atij vendi. Dogana ka lindur dhe është zhvilluar së bashku me shtetin,
megjithatë roli dhe misioni i saj kanë mbetur për mijëra vjet të pandryshuar. Në kohët e
sotme, kur liberalizimi dhe integrimi i tregjeve i ka zënë vendin proteksionizmit, dogana
ka marrë një rol të ri qe ka të bëjë me:
▪

Lehtësimin e tregtisë dhe

▪

Mbrojtjen e komunitetit.

Në përgjithësi, dogana dallohet nga autoritetet e imigracionit, të cilat kanë për detyrë të
mbikqyrin dhe kontrollojnë personat që mbërrijnë apo largohen nga vendi. Doganat janë
të hyra monetare të shtetit, të cilat paguhen apo arkëtohen me rastin e kalimit të mallit të
caktuar përtej kufirit shtetëror, respektivisht të kufirit të caktuar.
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2.2.Dogana dhe qellimet e saj

Ne gjuhën shqipe fjala "doganë" është huazuar nga italishtja "la dogana". Akoma nuk
është shumë e qartë se ku dhe kur lindi saktësisht koncepti i doganës për herë të
parë. Adam Smith në veprën e tij të famshme “Pasuria e kombeve” (The Welth of
Nations) tregon se dogana, si një pagesë e zakonshme detyrimesh, ka ekzistuar qysh prej
kohëve që nuk mbahen mend. Duket se edhe fjala angleze Customs me të cilën anglezët
thërrasin doganën rrjedh nga "costumary payments" që do të thotë "pagesa të
zakonshme".
Doganat duke marrë parasysh karakteristikat e tyre, paraqesin një lloj të veçantë të
tatimeve indirekte (Kadriu, Sabri, “Financimi Publik me Vështrim të Posaçëm në
Kosovë”, fq. 135).
Dogana paraqet një nga instrumentet themelore për mbrojtjen e ekonomive kombëtare
nga konkurrenca e jashtme, pranuar nga ana e Marrëveshjes së Përgjithshme për Dogana
dhe Tregti (General Agreement on Tarif and Trade – GATT). (Biljanoska, Jovanka,
“Sistemi Doganor ” Prishtinë, 2006, fq 15)
Në aspektin juridik, dogana është taksë shtetërore ose tatim, të cilën personat fizik dhe
juridik janë të obliguar ta paguajnë në formë monetare me rastin e importit, eksportit dhe
transitit të mallrave (në rast se me ligj është e paraparë të paguhet taksa doganore për
mallin dhe llojin e shkëmbimit përkatës), të cilin Kuvendi i një shteti të pavarur e ka
aprovuar ligjin më të cilin parashihen kushtet, procedurat, lloji i shkëmbimit
ndërkombëtar, etj. që ua imponon subjekteve juridike ti përmbahen në praktikë, në rast të
kundërt aplikon sanksione. Nga ky përkufizim nxjerrim disa karakteristika: nën një,
pagesa e taksës doganore është obligim ligjor d.m.th. se ligjdhënësi ua imponon
subjekteve në qarkullimin ndërkombëtar të mallrave, nën dy, taksa doganore paguhet me
para, nën tre, paguhet vetëm për ato mallra, të cilat i ka paraparë ligjdhënësi, nën katër,
përcaktohet edhe lloji i shkëmbimit për import, eksport apo transit të mallrave dhe në
fund për mos zbatimin në praktikë ligjdhënësi ka paraparë edhe sanksione.
Doganat janë taksa, të cilat mblidhen me rastin e hyrjes së mallit në rajonin doganor të
një vendi, apo të një rajoni të caktuar. Më rastin e pagimit të doganës malli i jashtëm
“barazohet” në trajtim me mallin e brendshëm dhe merr karakter të mallit të brendshëm.
Mund të thuhet se në fillim prej kohës antike deri në kohën e merkantilizmit, doganat
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kishin karakter fiscal që do të thotë se ato u zbatuan si instrument për rritjen e të ardhurave
shtetërore, mirpo më shfaqjen e merkantilizmit, doganat bëhen instrument për mbrojtjen
e ekonomisë kombëtare nga konkurenca e jashtmë. Andaj që nga koha e merkantilizmit
deri më sot, doganat kanë karakter kryesisht mbrojtës, që duhej ta mbronin industrinë
kombetare nga konkurenca e jashtme.
Sipas paragrafit tre të nenit katër të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Republikës së
Kosovës doganë nënkupton, Doganat e Republikës se Kosovës përgjegjëse për zbatimin
e legjislacionit doganor. (Biljanoska, Jovanka, “Sistemi Doganor ” Prishtinë, 2006, fq
15)
Sipas nenit 9 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Republikës së Kosovës, “Dogana është
i vetmi institucion në Kosovë, i cili ka kompetencë për të kryer detyra doganore dhe detyra
tjera që i caktohen Doganës nga Qeveria e Kosovës”. Sipas paragrafit të dytë të këtij neni
“Dogana do të vlerësojë, caktojë dhe të mbledhë të gjitha detyrimet doganore dhe taksat
në importe dhe eksporte, si dhe të ndërmerr çfarëdo funksioni tjetër që mund t‟i caktohet
Doganës. Të gjitha detyrimet doganore dhe taksat e mbledhura nga Dogana do të
depozitohen në Buxhetin e Kosovës”. (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, “Kodi
Doganor dhe i Akcizave në Kosovë”, Prishtinë, 2009.)
Termi doganë njëherit do të thot edhe organ, shërbim, administratë. Në shumë gjuhë, të
shumë popuj hasim terma të ndryshme për doganat, për shembull arabët e quajnë
“aldiuan” (libri tregtar), ndërsa Italianet she shqiptarët “dogana”, kurse amerikanët dhe
anglezët i quajnë “customs”, Nociono doganë dhe doganier ekziston edhe para epokës së
re. Të romakët e vjetër ekzistonin pikat doganore apo zyrat doganore, të cilat nuk ishin
në rajonet kufitare, porn ë vendet kalimtare të rrugeve tregtare. (Berisha, Skender,
“Ekonomia Ndërkombëtare”, Prishtinë, 2008, fq. 49.)
Doganat janë të hyra në para të cilat i arkëton shteti më rastin e kalimit të mallit të caktuar
përtej kufirit shtëtëror respektivisht të kufirit të caktuar, shkencat financiare e kanë
pranuar se doganat janë një lloj i tatimit, për shkakë së i kanë të gjitha karakteristikat
juridike, ekonomike dhe teknike. Doganat janë tatime indirekte. Doganat luajnë një rol
shumë të madh pëe ekonominёë e cdo vendi për arsyje se doganat kanë si qëllim ruajtjen
e integritetit ekonomik të vëndit.
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Doganat paraqesin kontributet publike, të cilat shteti i arkëton në valut të vendit nga
pronarët e mallrave si nga personat fizik ashtu edhe nga ata juridik më rastin e kalimit të
kufirit, pra dogana paraqet tatimin indirect i cila e ngarkon mallin më kalimin e kufirit
shtetëror. Doganat paguhen si nga ana e subjekteve ekonomike ashtu edhe nga ana e
qytetarve për mallin që e importojnë apo eksportojnë. Doganat si instrument i politikës
fiskale janë nën kompetencë të shtetit, andaj shteti më akte normative përcakton saktësisht
politikën dhe sistemin doganor.( Limani, Musa, “Makroekonomia Aplikative”, Prishtinë,
2003.)
Qëllimet e doganave mund të jëtë të natyrës financiare dhe të natyrës ekonomike.
Qëllimet financiare të doganave kanë të bëjnë më mbledhjen e mjeteve financiare për
nevojat e shpenzimeve shtetërore të cilat i bënë shteti, prandaj doganat janë aplikuar në
sistemin e të hyrave për qëllime fiskale.Qëllimet ekonomike të doganave ka të bëjë më
mbrojtjen e ekonomisë së vendit, më anë të doganave rregullohet këmbimi i mallrave,
vëllimi i tij si dhe struktura e këmbimit, aplikimi i doganave në mallrat më origjinë të
jashtme ndikon në ngritjen e cmimit të tyre, më crast mbrohët pozita e mallrave të vendit,
pra dogana ndikon në mbrojtjen dhe në zhvillimin e konomik

2.3.Funksionet e doganave
Funksionet e doganave janë:
▪

Mbrojnë nivelin e arritur dhe zhvillimin e konomik

▪

Mbrojnë bilancin e pagesave lidhur më të hyrat dhe të dalurat devizore,

▪

Rregulon strukturen e nevojshme të importit duke stimuluar importin e
domosdoshem,

▪

Shpërndanë akumulimin në mes të prodhuesve,

▪

Mbrojnë zhvillimin rajonal dhe zhvillimin e rajoneve të pazhvilluara, duke
ndikuar në importimin dhe aplikimin e teknologjisë së re. (Komoni,
Sabahudin, ”Financat Publike”, Prishtinë, 2008, fq.159.)

Andaj doganat janë bërë instrument shumë më rëndesi në politikën fiskale, në politikën e
zhvillimit si dhe në politikën e tregtisë ndërkombëtare. Doganat luajnë edhe rolin e
rregulimit të rrjedhave të këmbimit tregtarë të jashtëm, në periudha të ndryshme të
zhvillimit të këmbimit ndërkombëtarë të mallrave roli i doganave ka ndryshuar.. Kjo si
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rezultat i shumë zonave integruese për arsyje politike dhe ekonomike në botë. Andaj
motive i integrimit ekonomik është bërë që të sigurohet zhvillimi ekonomik i harmonizuar
në mes të anëtarve të zonave integruese, të sigurohet rrjedha ekonomike, të menjanohën
devijimet ekonomike dhe të ngritet më shpejt standardi shoqëror. Për arritjen e ketyre
qëllimeve shtetet anëtare në bashkësin integruse ndërmorrën shumë masa prej të cilave
heqja apo zvogëlimi i doganave në mes të shteteve, unifikimi i politikës doganore, e gjithë
kjo ndoshi më qëllim të zvoglimit të pengesave në këmbimin e mallrave në mes të
shteteve anëtare dhe të heqjes së barrierave doganore në mes tyre, ku një rezultat të tillë
e kanë arritur disa organizata integruse në botë: Bashkësia Ekonomike Evropiane,
Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë, Lidhja Ekonomike Doganore në Afrikën Qëndrore.
Në vitin 1947 u themelu marrëveshja e përgjithshme për dogana (General Agreement on
Traffis and Trade GATT). Kjo marrëveshje kishte si qëllim nxitjen e këmbimit
ndërkombëtar të mallrave dhe të pengohet kufizimi i këmbimit, përmes kësaj marrëveshje
është paraprë zvoglimi i ngarkesës doganore e cila do të ndikojë në arritjen e këmbimit
ndërkombëtar, në shfrytëzimin më të mirë të resurseve natyrore, në punësimin më të madh
si dhe në shfrytëzimin më të mirë të kapaciteteve ekonomike. Kjo marrëveshje kishte
ndikim edhe të mast tjera të politikës ekonomike të shtetit: lehtësitë devizore dhe tatimore
të importit, eksportit, ndalimi i importit ose eksportit të mallrave të caktuara etj.
Shtetet industrial të hyrat nga doganat i kanë shumë të vogla, në të hyrat e përgjithshme
të hyrat prej doganave janë dikund prej 0.12 % deri 4.6%, ndërsa sa u përket shteteve në
zhvillim të hyrat nga doganat janë rreth 20% të të hyrave të përgjithshme tatimore, ku
doganat i përdorin si instrument me rëndesi në politikën ekonomike të shtetit.Si në rastin
tonë ku në Kosovë të hyrat nga dogana janë në një përqindje shumë të lartë ,dhe
paraqesin instrumentin më të rëndësishëm në politikën ekonomike të vendit.
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2.4.Politika doganore
Politika doganore është bënë pjesë në politiken ekonomike e cila ka për synim mbrojtjen
e prodhimeve të vendit nga konkurenca ndërkombetare si dhe krijimin e kushteve për një
zhvillim më të shpejt ekonomik. Në të gjitha sistemet doganore bashkëkohore si akte
juridike themelore më të cilat realizohet politika doganore janë kushtetuta, kodo
doganore, ligji mbi tarifen doganore, ligji mbi afarizmi e tregtisë së jashtme dhe ligjet e
tjera sistemore.Kemi dy politika doganore:
➢ Politiken doganore pasive dhe
➢ Politiken doganore aktive.
Politika doganore aktive këtu shteti i motivon subjektet ekonomike prodhuese që të
orientohën për eksportin e prodhimëve të tyre, politika aktive doganore si qëllim ka
sigurimin e tregjeve të jashtme, që do të ishte parakusht për investime të reja dhe për
rritjen e produktivitetit të kapaciteteve ekzistuese ekonomike. Masat më të cilat
stimulohet eksporti janë subvencionet e ndryshme të cilat i ndanë shteti më rastin e
realizimit të eksportit, si dhe beneficionet e ndryshme tatimore, kthimi i takses së paguar
doganore.
Ndërsa politika pasive doganore angazhohet për caktimin e instrumenteve afatgjata dhe
fleksibile më të cilat kufizohet importimi i mallrave, këtu bënë pjesë aplikimi i normave
të larta të taksave importuese, si dhe aplikimi i instrumenteve të tjera doganore si detyrime
importuese, sigurimi i kuotave, politika doganore pasive gjithëmon ka për synim ndaljen
apo zvoglimin e importit më qëllim të mbrojtjes së prodhimeve të vendit nga konkurenca
ndërkombetare.
Më këtë politik doganore shteti përkates angazhohet edhe ne planin e rregullimit të ofertës
dhe kërkesës në planin e nivelit të çmimeve të prodhimeve në tregun e vendit etj. Nga kjo
mund të themi që politika doganore është instrument i fuqishëm i zhvillimit ekonomik të
një vëndi, andaj më rastin e hartimit të një politike të tillë është e domosdoshme që të
caktohen objektivat primare dhe sekondare të saj, në mënyre që mos të kemi probleme
gjatë zbatimit të sajë. (Paca, Agim, ”E Drejta Doganore”, (ligjeratë e autorizuar,
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik)
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2.5.Misioni i doganave në Kosovë
•

Mbledhja e të hyrave të duhura në kohë të duhur nga TVSH-ja në import, akciza
dhe obligimet doganore. Projeksionet aktuale të Ministrisë së Financave për të
hyrat e aprovuara si pjese e Buxhetit te Kosovës për vitin 2016, janë 1,040 milionë
euro kurse per vitin 2017 rreth 1,108 milionë

•

Promovimi i komunikimit dhe bashkëpunimit nacional me komunitetin e biznesit
të Kosovës, shërbimet qeveritare dhe ndërkombëtare, me administratat e tjera
Doganore në regjion dhe më gjerë duke aspiruar statusin e anëtarit te plote në
Organizatën Botërore të Doganave.

•

Zhvillimi i kapaciteteve përbrenda shërbimit për të avancuar integritetin,
zhvillimin e resurseve, politikave, kornizën ligjore, të arrijë më shumë
transparencë dhe përdorë praktikë sa më të mirë gjithashtu implementimin i
fushave të Blueprint të ri dhe arritjes së standardeve të cilat janë cekur në këtë
dokument.

•

Shfrytëzimi i fuqive dhe procedurave të Kodit Doganor dhe të Akcizave për efekt
më të mirë për të përmirësuar përmbushjen dhe të lehtësojë aktivitetet ekonomike
në bashkëpunim me tregtarët. Të arrihet baraspeshim adekuat ndërmjet lehtësirave
tregtare dhe kontrollit, duke shfrytëzuar teknikat që fusin në veprim vlerësimin e
riskut, profilizimit dhe selektivitetit.

•

Funksionalizimi i plote i aktiviteteve doganore në Vendkalimet Kufitare në Veri
të Republikës se Kosovës, VKK Jarinje dhe Bërnjak.

•

Aplikimi i fuqive ligjore dhe maksimalizimi i shfrytëzimit te kapaciteteve te
zbatimit te ligjit. (Ministria e Financave, “Korniza e Strategjis operative 20122015)

•

Lufta e krimit të organizuar ,kontrabandës dhe falsifikimit të mallrave.

•

Mbrojtja e bizneseve vendore nga konkurrenca jolojale

•

Luftimi i trafikimit te Qenieve Njerzore dhe prostitucionit

•

Mbrojta e popullatës dhe ambientit, parandalimi kontrabandimit të armëve dhe
substancave eksplozive
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2.6.Pikat doganore të Kosovës
Importi dhe eksporti i mallrave në Kosovë zhvillohen duke shfrytëzuar transportin rrugor
(automobilisti dhe hekurudhor) dhe ajror. Kjo është rregulluar me ligj – udhëzim
administrativ, përmes së cilit caktohen vendet e autorizuara për import dhe eksport të
mallrave komerciale apo të ashtuquajtura “vendkalimet e autorizuara kufitare” të cilat
janë:
•

Hani i Elezit (edhe për qarkullim komercial)

•

Glloboçica

•

Vërmica (edhe për qarkullim komercial)

•

Qafa e Prushit

•

Qafa e Morinës

•

Kulla (edhe për qarkullim komercial)

•

Porta - Delta 31 (Zubin Potok) (edhe për qarkullim komercial)

•

Porta 1- gate (Leposaviq) (edhe për qarkullim komercial)

•

Merdare (porta 3) (edhe për qarkullim komercial)

•

Mutivodë (porta 4)

•

Dheu i Bardhë (porta 5) (edhe për qarkullim komercial)

•

Muçibaba (porta 6)

•

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës (edhe për qarkullim komercial)

•

Interevropa.

•

Mitrovica

•

Peja

•

Podujeva

•

Prishtina (http.www.dogana.rks-gov.net (web-faqe e Doganës së Kosovës),
shkarkuar më 18.09.2015.)
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Figura 1 Pikat Doganore Në Kosovë 2016

(http.www.dogana.rks-gov.net)

.
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2.7.Qëllimi i doganave të Kosovës
Dogana e Kosovës ngerthen në vete keto qëllime:
•

Të administrojë në mënyrë sa më korrekte dhe efikase sistemin e themeluar
me ligjin e doganave dhe kontrollin e taksave për të gjitha mallrat e importuara
dhe eksportuara nga Kosova dhe çdo çështje tjetër e cila mund të caktohet herë
pas here, sipas ligjeve në fuqi të Kosovës.

•

Të mbrojë të hyrat dhe komunitetin nga efektet e dëmshme apo mashtrimet,
kontrabandimi i mallrave komerciale, drogave ilegale dhe mallrat e tjera të
cilat janë te ndaluara me ligjet në fuqi, të arrihen projeksionet e mbledhjes së
të hyrave për çdo fund vit të pergjatë viteve të ardhshme.

•

Të zhvillojë Organizatën drejt arritjes dhe tejkalimin e sfidave të komunitetit
të bizneseve dhe progresin krahasues kundrejt kërkesave të UE (dokumenti i
Blueprint-it për Doganat) dhe dokumentit mbi partneritetit evropian për
Kosovën. Dogana në periudhën 2010-2016 ka përputheur plotësisht kërkesat
e Blueprint dhe dokumentit mbi partneritetit evropian për Kosovën.

•

Të rishikoj dhe harmonizoj infrastrukturën ligjore dhe udhëzimet e brendshme
konform ndryshimeve dhe risive brenda BE.

•

Niveli i zhvillimit drejt të cilit synon DK në përgjithësi është fokusuar në
zhvillimin e procedurave, kapaciteteve administrative, sigurisë dhe lehtësirave
tregtare përbrenda Evropës Juglindore përmes pjesëmarrjes aktive në grupet
punuese të ekspertëve të themeluara përmes Komisionit Evropian dhe
implementimin e rekomandimeve të aprovuara. (http.www.dogana.rksgov.net (web-faqe e Doganës së Kosovës)

Detyrat kryesore të Doganës së Kosovës ka të bëjë më mbledh të hyrat doganore
kombëtare, mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen e interesave financiare të vendit, mbrojtjen
e vendit nga tregtia e paligjshme përderisa mbështetë aktivitetet legale të bizneseve,
rritjën e konkurrencës se bizneseve në vend, përmes metodave moderne të punës të
mbështetura nga një qasje e lehtë në mënyrë elektronike në mjedisin e dogbanes, kryerjen
e kontrollit kufitar dhe brenda territorit për të lehtësuar qarkullimin e ligjshëm të mallrave,
merrjen e masave te nevojshme në kufijtë e jashtëm dhe brenda territorit për të siguruar
pajtueshmërinë me rregullat ndërkombëtare, për të mbrojtur ligjin dhe sigurinë kombëtare
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dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, kontrollin në përputhje me ndalesat dhe
kufizimet duke mbrojtur kështu sigurinë e qytetarëve dhe të ambientit, kryen hetime
lidhur me faktet e mbledhura gjatë kontrollimit apo vëzhgimit të kufirit, kryen kontrollin
e pasagjerëve, mallrave dhe trafikut të makinave dhe ngarkesave që kalojnë kufirin
shtetëror në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare dhe në bashkëpunim me
autoritetet tjera.
Krijimi i sistemeve me qëllim që të lehtësohet puna e kompanive, gjithashtu është një
ndër prioritetet e Doganës së Kosovës. Gjatë vitit të kaluar është hapur kanalin e kaltër,
ky kanal gjatë vitit 2015 ka arritur rezultate të theksuara, ku qarkullimi i mallrave përmes
këtij kanali janë rritur dhe njëkohësisht janë rritur edhe të hyrat e përgjithshme. Ky kanal
është një indikator i qartë, pasi që kompanitë importuese përfitojnë këtë të drejtë me
punën e tyre. Viti 2015 quhet viti i progresit në aspektin teknologjik, ku Dogana për herë
të parë ka implementuar sisteme për procedura të caktuara. Dogana e Kosovës ka arritur
të fillojë dhe përmbyll një mori të sistemeve, sisteme këto të cilat kanë ndikuar direkt në
performancën e jashtëzakonshme të Doganës. Pra, reforma e Doganës e cila ka pasur një
sukses të plotë është përkrahur edhe nga module të cilat kanë përkrahur këtë reformë. Të
gjitha këto sisteme të krijuara reflektojnë në transparencë, si dhe eliminojnë diskrecionin
dhe vendimmarrjen e zyrtarit doganor. Dogana është duke punuar edhe në një numër të
moduleve të reja, të cilat do të avancojnë dhe modernizojnë më tutje organizatën tonë,
përfshirë: sistemin për përzgjedhjen e lëndëve për auditim, sistemin për arkiv dhe
menaxhim të kërkesave/ankesave (casemanagement), portali tregtar i cili do të ofrojë
qasje më transparente për subjektet gjatë procedurës së zhdoganimit të mallrave. Krijimi
i sistemeve lehtëson punën e oficerëve doganor, si dhe ofron kapacitete shtesë.
1. Sistemi për menaxhimin e depove doganore ‘online’ – mundëson mbikëqyrjen
elektronike- online e të gjitha depove doganore të autorizuara. Ky sistem i mundëson
Doganës, kontroll të saktë dhe azhur në të gjitha hyrjedaljeve nga depot dhe procedurat
doganore, në këtë mënyrë Dogana ushtron kontroll 24 orë pranë depove pa prezencë
fizike. 2. Sistemi për Lojërat e fatit – mundëson evidentimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit
të subjekteve të autorizuara për veprimtari të lojërave të fatit. Sistemi i ofron Doganës
fleksibilitet në gjetjen e të dhënave të kompanive dhe pagesave të tyre në kohë reale.
3. Deklarimi ‘online’ i mjeteve monetare – është krijuar mundësia që deklarimi i mjeteve
monetare, pritet ndërlidhja e këtij sistemi me BQK dhe njësinë e inteligjencës financiare.
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Sistemi ka mundësuar heqjen e formularëve klasik, të cilët plotësoheshin nga oficerët dhe
tani sistemi mundëson përcjelljen dhe kalkulimet automatike të deklarimeve monetare.
4. Sistemi për evidentimin e kundërvajtjeve doganore – sistemi mundëson menaxhimin
e tërë procesit të kundërvajtjeve doganore, duke filluar nga faza e inicimit e deri në
përmbylljen e lëndës.
5. Shitja Online (e-auction) – kemi zhvilluar sistemin i cili mundëson shitjen online të
mallrave të konfiskuara. Aktivizimi i tij ndodhi gjatë viti 2016.
6. Sistemi për Autorizime dhe Normativa – është krijuar sistemi i cili evidenton dhe
menaxhon të gjitha autorizimet për procedura me ndikim ekonomik (depo doganore,
përpunim i brendshëm, etj.), në procedurë të përpunimit doganor. (Raporti vjetor 2015 i
Doganës së Kosovës)
Nga e gjithë kjo, duke u bazuar në të dhënat që theksuam, mund të konstatojm, se për veq
faktit që Dogana e Kosovës është ndër institucionet më meritor në drejtim të rritjës së
buxhetit të shtetit, e po ashtu se gjithë kjo rritje po bëhet falë një strategjie doganore,
sigurisht të planifikuar nga komponentët relevant, siq është Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë, ku me vendimet mbi ndryshimet e normave fiskale, të akcizës për mallra të
cilat futën më së shumti në vendin tonë, si nafta dhe cigaret, pastaj, lejimi i importit të
veturave më të vjetra se tetë vite, si dhe kthimi nën kontroll i pikave kufitare në veri të
vendit, me ndihmën e institucioneve të rendit dhe sigurisë, kemi në radhë të parë një
stabilitet buxhetor, e po ashtu me ngritje të tij.
Gjithashtu bën mbledhjen e informatave të nevojshme për kryerjen e detyrave të doganes,
ndërmerr masa të kontrollit dhe verifikimit doganor si dhe lirimin nga dogana, kontrollin
e akcizës dhe të taksave me qëllim të mbledhjes së të hyrave përkatëse. Bashkëpunon në
sferat e tregtisë ndërkombëtare, qarkullimit monetar dhe rregullon çështje tjera në lidhje
me trafikun ndërkufitar të mallrave dhe personave.Doganat e kosovës kanë ndikimin
kryesor në mbushjen e buxhetit të Kosovës, keto pothuajse cdo vitë kanë patur një rritje
të konsiderushme te hyrash .
Dogana e Kosovës gjdo vitë ka vazhduar me trendin pozitiv të rritje së të hyrave.
Përkundë vështirësive të shumta në veri të Republikës së Kosovës, , është arritur që
plani i të hyrave të realizohet si pas projeksioneve nga MF prej 1,040 milionë euro.Të
hyrat nga detyrimet doganore si Doganë, Akcizë dhe TVSH , kanë shënuar rritje
gjatë gjithë vitit 2016, ku krahasuar me vitin 2015 kjo paraqet një rritje të lartë.
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Figura 2 Pjesmarrja në të Hyrat Doganore
(Raporti vjetor 2015 i Doganës së Kosovës)

Duke u bazuar në të dhënat doganore në grafik, shohim se pjesëmarrja e TVSH në të hyrat
e përgjithshme doganore ka përqindjen më të lartë, krahasuar me Akcizën dhe Taksat
Doganore. Me liberalizimin e tregut dhe të Doganave vjelja e TVSH-së nga pikat
doganore, duhet të bartet në Administratën Tatimore të Kosovës pra në brendi .Edhe pse
mund të duket se të hyrat per Buxhetin e Kosovës nga Dogana mund të kenë ulje pasi
mallrat do të lirohen nga taksat në kufi, në fakt ky ndryshim nuk do të ndikoj negativisht
për Buxhetin e Kosovës pasi që rolin për mbushjen e arkës së shtetit duhet ta marr
Administrata Tatimore, duke rritur efikasitetin për mbledhjen e TVSH-së për bizneset
brenda vendit ,kurse në të hyrat Doganore për mallrat e caktuar do të mbetet akciza e cila
duhet të vilet në kufi .
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Tabela 1. Të hyra të përgjithshme buxhetore

(Ligjerata për Doganë prof.Mustaf Hasani)
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2.8.Faktorët të cilët ndikuan në rritjen e të hyrave të doganës

Dogana e Kosovës është njëri ndër kontribuesit më të madh në buxhetin e shtetit, dhe në
secilin vit vazhdon të shënoj rritje në këtë drejtim, e që si faktorë të kësaj rritje
konsiderohen si më poshtë:
➢ Ndryshimi i politikave dhe normave fiskale gjatë vitit 2010 me Ligjin 03/L220 për Akcizën në derivate dhe cigare.
➢ Rritja e importit në kategoritë kryesore të mallrave si derivate, cigare, vetura
etj.
➢ Menaxhimi i riskut - aplikimi i kontrolleve selektive dhe fokusimi i
dërgesat me rrezik të lartë.
➢ Kthimi i kontrollit në pikat kufitare në veriun e Kosovës.
➢ Lejimi i importit për vetura më të vjetra se 8 vite dhe ngritja e normës se
akcizës.
➢ Aplikimi i taksës se akcizës për lojërat e fatit.
➢ Shkëmbimi i informatave me vendet e rajonit, si dhe vetëdijesimi i
kompanive importuese për obligimet e tyre, etj. (Raporti vjetor 2016 i
Doganës së Kosovës, http://dogana.rks-gov.net/wp)
➢ Faktor tjerë të cilët ndikojnë që në vazhdimsi të ketë rritje të hyrash nga
importi janë: mos stimulimi i ekonomis vendore në prodhim ,mbrojtja e
produkteve vendore nga produktet e kategoris së njejt nga jashtë ,si dhe
përqindja në masë të madhe e konsumit të brendshëm me produkte të
importuara nga jashtë ejt .
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Figura 3 Raporti i të hyrave doganore 2001-2016.
(Raporti vjetor i Doganës së Kosovës, për vitin 2016)
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2.9. Llojet e doganave

Taksa doganore disa autor e konsiderojnë si të hyrë e cila arkëtohet për mallin i cili kalon
vijen doganore të një territori të caktuar doganor, ndërsa disa të tjer taksen doganore e
konsiderojne si të hyre e cila vilet sipas tarifes së caktuar më ligj, për mallin i cili e kalon
vijen kufitare doganore dhe hyne në territorin e caktuar doganor. Mirëpo ekzistojnë dy
karakteristika për taksen doganore:
•

taksa doganore paraqet të hyra të cilat i mbledh shteti sipas kushteve të
përcaktuara më ligj,

•

taksa doganore arketohet për mallin i cili e kalon vijen doganore të një territori të
caktuar doganore.( Paca, Agim, “E Drejta Doganore” , (ligjeratë e autorizuar,
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik).)

Doganat mund t’i ndajmë sipas këtyre kritereve:Sipasë drejtimit të lëvizjes së mallrave
doganore doganat i ndajmë në impotuese, eksportuese dhe të transitit. (Berisha, Skender,
“Ekonomia Ndërkombëtare”, Prishtinë, 2008, fq. 50.)

2.9.1. Doganat Importuese
Doganat importuese - janë ato dogana të cilat i paguajnë personat juridik dhe fizikë për
mallin e importuar. Këto dogana kanë efekte të ndryshe, përveq efektit që japin në
mbledhjen e të hyrave për nevoja të shtetit, edhe më shumë shfrytëzohen si instrument
shumë efikas në realizimin e qëllimeve të politikës ekonomike.
Kosova importon një kategori të gjerë të mallrave pasi që prodhimi vendorët ende në një
fazë fillestare për shumicën e produkteve. Pas intervenimit ndërkombëtar në vitin 1999,
Kosova përjetoi rritje të shpejtë të importit, ndërsa në anën tjetër nuk u përcjell me rritje
në eksport dhe sektorin e prodhimit vendor të cilët paraqesin treguesin kryesor të dobësisë
së ekonomisë së Kosovës. Rritja e nivelit të importit stagnoi në vitin 2003 më me pak
importim se në vitin 2002 për të përjetuar përsëri një rritje të konsiderueshme përgjatë
viteve në një vazhdimsi deri në 2016 e që ky trend i rritjes pritet të vazhdoj edhe viteve
në vijim.
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Taksa doganore importuese është gjithsesi instrumenti doganor më i rëndësishëm në
tregtinë ndërkombtare. Si instrument për realizimin e politikës doganore dhe të sistemit
fiskal, ajo është e pranishme në të gjitha vendet e botës, si në ato të zhvilluara, ashtu edhe
në ato në zhvillim. Varësisht nga shkalla e zhvillimt ekonomik ndryshon edhe qëllimi. Në
disa sisteme doagnore ajo ka karakterin e të hyrave fiskale të shtetit si në rastin e Kosovës
, në disa të tjera ka karakter mbrojtës, ndërkaq ekzistojnë sistemet doganore në të cilat ka
edhe karakter ndalues dhe e pengon importin me norma shumë të larta të saj. (Rraci,
Ylber, “Bazat e Sistemit Doganor”, Prishtinë, Tetor 2010, fq. 86.)
Vëllimi dhe struktura e importit tregon varësinë e madhe të inputeve dhe të konsumit të
ekonomisë së Kosovës nga produktet e importit. Kjo është edhe si rezultat i fazës së
rindërtimit që gjeneroi një kërkesë për mallra dhe material ndërtimor në treg,
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Figura 4 Të hyrat doganore nga importi
(Raporti vjetor 2016, i Doganës së Kosovës)
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2.9.2. Doganat Eksportuese
Doganat eksportuese - arkëtohen me rastin e eksportit të mallrave. Doganat eksportuese
ndikojnë në zvoglimin e eksportit, e meqenëse sot gati të gjitha shtetet janë të balafaquara
me qështjen se si ta rrisin eksportin dhe këmbimin ndërkombtarë, atëherë këto dogana
shfrytëzohen në raste të jashtëzakonshme. Doganat eksportuese zbatohen në mallra që
eksportohen jashtë vendit. (Berisha, Skender, “Ekonomia Ndërkombëtare”, Prishtinë,
2008,).Shfrytëzimin e doganave eksportuese shteti e bënë për arsye ta ndryshme. Nëse
shteti dëshiron të kufizojë ose ta ndaloj eksportin e mallrave të caktuara, atëherë duke i
aplikuar normat doganore eksportuese shumë të larta, e redukton eksportin e tyre, në masë
shumë të vogël. Këto dogana aplikohen për arsyre politike dhe ushtarake (nëse mallrat
janë me karakter strategjik) ose për arsye ekonomike (me qëllim që ato mallra- lëndë të
para- të përpunohen në faza më të larta dhe të ekspotohen në formë të produkteve të
gatshme). Gjithashtu, doganat eksportuese aplikohen kur çmimet në vend janë shumë të
ulëta se çmimet e mallrave të njëjta në tregun botëror si dhe në rastet kur shteti
ballafaqohet me mungesën e mjeteve financiare për plotësimin e shpenzimev shtetërore.
Kolapsi i sektorit privat pas luftës, procesi i privatizimit, performanca e kompanive,
korniza ligjore etj., mund të jenë si shkaqet e gjendjes pavolitshme për eksport, e cila
është njëherësh pengesë në zhvillimin e tregtisë së jashtme.
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Figura 5 Pasqyra e selektivitetit sipas vendeve eksportuese
(Raporti vjetor 2015, i Doganës së Kosovës)

2.9.3. Doganat Transitore
Doganat transitore ose transporuese paguhen me rastin e bartjes së mallit prej një vendi
në vendin tjetër nëpër ndonjë vend të tretë. Këto dogana ndikojnë në mënyrë negative në
zgjerimin e këmbimit tregtarë ndërkombtarë. Në këtë drejtim çdo shtet është i interesuar
që ta rritë transportin e mallrave të huaj nëpër territorin e vet, në mënyrë që të shfrytëzoj
potencialet transportuese të komunikaconit hekurudhor, detar dhe rrugor, të realizojë të
hyra devizore, ta rritë punësimin dhe t’u ofrojë sherbime të ndryshme. Madje, shtetet
ofrojnë edhe lehtësi të ndryshme me të cilat tërheqin transportuesit që ta shfrytqzojnë
territorin, trenat, kamionët dhe anijet etj. Për këtë arsye doganat transitore pothuajse nuk
përdoren. Doganat transit janë ato dogana të cilat zbatohen më rastin e kalimit të mallit të
huaj nëpër territorin e një vëndi. (Berisha, Skender, “Ekonomia Ndërkombëtare”,
Prishtinë, 2008), Taksa doganore për transit të mallit, në esencë, nuk ka dilemë se në
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rrethana të reja paraqet pengesë për qarkullimin e lirë të mallrave. Në të njëjtën kohë ajo
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në ngritjen e çmimit të mallrave. Për këtë arsye, edhe
në rastet kur në një shtet të caktuar janë vënë në zbatim, ato nuk kanë pasur perspektivë
të gjatë. Me qëllim të shmangies nga obligimi i pagesës së taksë doganore për transit të
mallit, tregtarët detyrohen të kërkojnë dhe të gjejnë relacione të tjera, të cilat nuk i
nënshtrohen obligimit të pagesës së taksës doganore për transitin e mallrave. (Ylber Rraci:
Bazat e Sistemit Doganor, Prishtinë, Tetor 2010, )

2.9.4. Deklarimi në doganë
Deklarimi në doganë është paraqitja e mallrave që hyjnë ose dalin nga territori i
Republikës së Kosovë pranë autoriteteve doganore për të kryer procedurat sipas njërës
nga mënyrat e deklarimit.
Përfaqësimi në dogane: Çdo person fizik apo juridik ka të drejtë të deklarojë mallrat në
doganë nëpërmjet një përfaqesuesi. Perfaqesimi mund të jetë:
1. Përfaqësim i drejtpërdrejtë: kur përfaqësuesi deklaron në emër dhe për llogari të të
përfaqsuarit.
2. Përfaqësim i tërthortë: kur përfaqësuesi deklaron në emër të tij dhe për llogari të të
përfaqesuarit.

2.9.5. Kur duhet të deklarohet TVSh-ja?
Deklarimi dhe pagesa e TVSh-së, bëhet më së voni deri në datën 20 të muajit pasues për
muajin paraprak, p.sh. deklarata e muajit Korrik, bëhet më së voni deri me datën, të po të
njëjtit vit. Në rastet kur data 20 është ditë feste apo ditë vikendi, merret parasysh dita e
ardhshme e punës.
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2.9.6. Tarifa e Vlersimit -TARIK
TARIK-u përbën një plan të normave dhe masave që zbatohen për importimin dhe
eksportimin e mallrave; nën-titulli ndërkombëtar gjashtë-shifror rafinohet më tej me
katër shifra tjera shtesë për të marrë parasysh të gjitha kërkesat për Entin Statistikor të
Kosovës, detyrimet doganore, masat e politikës tregtare për importit dhe eksport, norma
preferenciale të detyrimeve (CEFTA), TVSH-në dhe normat e akcizës.( http://www.itgrks.com/sq/TARIK-u-ne-Kosove)
Detyrimet nga importi dhe eksporti të cilat duhet të paguhen për të gjitha mallrat
caktohen në bazë të nje vlersimi të klasfikikuar -TARIK .
TARIK-u paraqet një pikë të përbashkët reference tregtare për agjentët doganor ,
sherbimet doganore dhe për të gjitha ministrit përkatëse për të siguruar që të gjitha ligjet
dhe tarifat e vlersimit të mallrave të jenë në përputhje me ligjet dhe normat europiane
doganore .
2.9.7. Marrëveshja për tregti të lirë (MTL)
Me nënshkrimin e marrëveshjeve për tregti të lirë (MTL-ve), në kuadër të vendeve të
EJL-së është realizuar një progres i dukshëm. Edhe Kosova si është anëtare e këtyre
marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale, edhe pse me një vonesë të konsiderueshme.
Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë mund të kenë ndikim negativ në Buxhetin e Kosovës në
afat të shkurtër por, në anën tjetër, ato janë të domosdoshme për të promovuar rritjen
ekonomike në Kosovë përmes strategjisë eksportuese. Vetem prej fillimit të zbatimit të
Kontrates MSA-së ,ku disa produkte janë liruar nga taksa doganore kurse disa të tjera
janë ulur taksat Kosova ka 19 milionë euro më pak të hyra
Kosova ka nënshkruar disa marveshje bilaterale për tregti të lirë.
• Me Republikën e Shqipërisë nga data 01.10.2003
• Me Republikën e Maqedonisë nga data 03.08. 2005
• Me Republikën e Kroacisë nga data 01.11.2006 dhe
• Me Republikën e Bosnjës dhe Hercegovinës nga data 12.12.2006
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2.9.8. Marrëveshja e Stabilizim Asocimit -MSA
Marrëveshja e Stabilizim Asocimit MSA e nënshkruar nga Qeveria e Kosoves dhe
Bashkimit Europian ,përpos rëndësis politike që përmban në vete qëllim kryesor i kësaj
marrëveshje është ekonomia dhe reformat në legjislacionin ekonomik të Kosovës .
Kosova do të ketë përfitime nga kjo marrëveshje por edhe obligime për të aplikuar
reforma ekonomik dhe për të përafruar ligjet me ato europiane .Me rastin e fuqizimit të
marrëveshjes ,produktet Kosovare do të kenë qasje të plotë në tregun e Bashkimit
Europian për eksportim të mallrave ,gjithashtu produktet nga vendet Eurpiane do të
liberalizohen në tregun Kosovar në periudha të ndryshme kohore .
Për të hyrat Doganore të Kosovës kjo marrëveshje mund të sjell ulje të inkasimeve në
kufi nga mallrat e importuara nga vendet e Europes , mirpo nga ana tjeter liberalizimi i
tregut është një mundesi për fuqizimin e bizneseve vendore dhe me rritjen e tyre mund të
rritet inkasimi i TVSH-së nga brenda dhe kjo mund të jetë një avantazh i madhë për rritjen
e të hyrave në buxhet dhe per mos varje nga të hyrat Doganore per buxhetin e Kosovës

2.9.9. Marrëveshja për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA)
Me qëllim të lehtësimit të procedurave për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian (BE),
vendet e Evropës Qendrore, Polonia, Hungaria, Republika Çeke dhe Sllovakia, më 1992,
formuan Marrëveshjen për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA). Marrëveshja e
CEFTA-s u bazua në konceptin e ekonomisë së tregut, pasi që shtetet anëtare mendonin
se zhvillimi i mëtutjeshëm ekonomik mund të arrihet vetëm përmes promovimit të
ekonomisë së tregut dhe konkurrencës së shëndoshë.CEFTA është krijuar me qëllim të
eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare; krijimin e kushteve
të favorshme për zhvillimin dhe diversifikimin e tregtisë; nxitjen e bashkëpunimit tregtar
dhe ekonomik; intensifikimin e marrëdhënieve ekonomike për përfitim reciprok dhe për
kontributin në procesin e integrimit në BE;( Instituti GAP -Cefta per Kosove)Kosova në
CEFTA UNMIK nënshkroi marrëveshjen e CEFTA-s në emër të Kosovës më 19 dhjetor
2006. Më 26 korrik 2007 Kosova u bë anëtare fuqiplotë në CEFTA. Para anëtarësimit në
CEFTA, Kosova kishte nënshkruar marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë, me
Shqipërinë (2003), Maqedoninë (2005), si dhe marrëveshje për Amendimin dhe
Zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore CEFTA Kroacinë
(2006) dhe Bosnjën (2006). Këto marrëveshje u avancuan dhe u unifikuan në kuadër të
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CEFTA-s, pasi të gjitha këto vende u bënë anëtarë të kësaj marrëveshjeje multilaterale
.(Annex 2 të Marrëveshjes për Amendamentimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes së

Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Bazuar në të dhënat që dalin nga burimet zyrtare të Institucionve të shtetit si Ministria e
Financave ,Dogana e Kosovës dhe Banka Qendrore ,shohim pjesmarrjen dhe ndikimin e
doganës në të hyrat të pergjithshme në buxhetin e Kosovës. kjo pjesmarrje aq e lartë në
të hyrat buxhetore tregon edhe një paqendrushmëri financiare për ekonomin e vendit .
Duke patur parasysh trendet e fundit të politikave fiskale dhe ligjeve të aplikuara në
territorin e Bashkimit Europian ku dhe shteti ynë ka qellim që me anë të harmonizimit të
ligjeve dhe rregullave Europiane të behet anëtar kandidat për futje në Bashkim Europian ,
Rrjedhimisht me rastin e antarsimit të Kosovës në keta mekanizma roli i Doganës në
Buxhetin e Shtetit do te jetë minimal dhe të hyrat buxhetore nga Dogana nuk do të kenë
rol aq të madhë .Gjate ketij punimi do të shtjellohen mundësit dhe hapat të cilët duhet
ndjekur nga institucionet e vendit që barrën e doganës në mbushjen e buxhetit të shtetit
ta kaloj nga Dogana në Administratën Tatimore të Kosovës,duke e fuqizar këtë të fundit
për të pasur nje performanc sa më të mire në inkasimin e tatimeve .Duhet gjetur menyrë
që pëmes politikave dhe instrumenteve shtetërore duhet rritur mundesia e krijimit të
bizneseve prodhuese në vend, ku si rezultat i rritjes së prodhimit të brendshëm rriten
inkasimet nga administrat tatimore dhe kjo gradualisht sjell deri te kalimi i rolit te doganes
në mbushjen e shtetit tek administrata tatimore .
Pra me anë të ketij studimi ne arrijm të tregojm ndikimin dhe rolin e doganes në mbushjen
e buxhetit të shtetit ,arsyjet se pse është kjo përqindje aq e lartë e pjesëmarrjes në buxhet
dhe pse është kjo varesi e buxhetit nga dogana e Kosovës dhe hapat të cilet duhet shteti ti
ndermarr qe ky ndikim i lart i doganave ne mbushjen e arkes se shteti te ndryshoj ne baze
te permbushjes se kerkesave nga bashkimi europian per doganat dhe harmonizimi i
ligjeve me ligjet e Bashkimit Europian
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4 METODOLOGJIA

Në këtë punim përdoret literatura bazë që lidhet me analizën e menaxhimit të
doganave në Kosovë, efekti i tyre në zhvillimin ekonomik,dhe ne mbushjen e arkës së
shtetit .Poashtu përdoren edhe hulumtimet dhe statistikat e institucioneve të ndryshme si
Dogana-t etj.
Tema është e ndarë në kapituj dhe nën kapituj. Në fillim do ti analizojmë aspektet e
përgjithshme të problematikës së zgjedhur, pastaj do të ndalemi në temat konkrete deri te
përfundimet.
Për realizimin e këtij kërkimi do të përdoren metoda përshkruese apo deskriptive, metoda
e përgjithshme, ajo historike, , krahasimore, korrelacionit, metoda statistikore, etj.
Ky punim do të këtë rendesi shkencore dhe praktike për dizajnimin e politikave më
efektive rreth doganave dhe të hyrave doganore për buxhet . Së pari, punimi do të ofrojë
një analizë rreth zanafillës së doganave, zhvillimit të tyre historik si dhe rreth menaxhimit.
Së dyti punimi do të ofrojë evidencë mbi atë se cilat politika janë më efektive rreth
mbledhjes së doganave. Së treti cilat janë politikat të cilat i përdor sistemi doganor i
Kosovës për grumbullimin e mjeteve dhe cili është roli i Doganës ne Buxhetin e Kosoves
. Evidencat e ofruara nga ky studim mendoj që mund të përdoren për marrjen e ndonjë
vendimi dhe ndryshimin e Politikave Shtetrore lidhur me varshmerin e Buxhetit nga
Dogana e Kosoves .
Synimi ynë në këtë punim, siq edhe shihet në bazë të vetë temës është, që të shohim rolin
e Doganës së Kosovës në buxhetin e shtetit, që në fakt, është e vërtetuar tashmë, që roli i
saj është i mjaftë i madhë, e njëkohësisht i pakrahasueshëm në Kosovë, për nga
pjesëmarrja në të hyrat buxhetore të shtetit.
Duke qenë kështu, sigurisht që referenc mjaftë e rëndësishme, dhe thuajse më kryesroja
e këtij punimi, do jetë Dogana e Kosovës, gjegjësisht të dhënat e saja mbi fushën që është
në interes të këtij punimi.
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5 REZULTATET
Prej të dhënave të marrura për bazë në këtë punim, ne pikë spari duhet potencuar atë se
Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës bazohet vetëm në të hyrat fiskale dhe doganore. Barra
e mbushjes së buxhetit duhet të kalojë te Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) duke
rritur rolin e saj,ngase mbushja e buxhetit e dominuar nga të hyrat e Doganave nuk është
mundësi nga më të mirat për një buxhet të qëndrueshëm.
Nga e gjithë kjo, ne shohim të arsyeshme që për qëllimet që karakterizojnë këtë tem, të
vëjm në pah këto rekomandime lidhur me menaxhimin e doganave dhe efektin e tyre në
ekonominё e Kosovës janë:
▪

Dogana e Kosovës duhet të këtë një shtrirjë dhe bashkëpunim edhe më madhe
rajonal dhe ndërkombëtar për arsyje që të këtë një efikasitet më të mirë,

▪

Dogana e Kosovës duhet të bëjë ngritjen e kapaciteteve profesionale ne fushën e
inteligjencës, luftimin e kontrabandës dhe harmonizimin e aktiviteteve me
Standardet e BE-së.

▪

Duhet të bëhet funksionalizimi i plotë i doganave në tërë territorin e Kosovës,
veqenarisht pikat doganore në veri të Kosovës. Kjo do të rezultonte në ndalimin e
kontrabandës dhe krimit të organizuar, si dhe do të ndikonte pozitivisht në
buxhetin e vendit ton,

▪

Qeveria duhet të angazhohet fuqishëm që Politikat Shtetrore ekonomike të marrin
një kahje tjeter sepse me antarsimin e Kosovës në Institucionet nderkombëtare ,
roli i Doganes do të ndryshoj dhe si pasoj do të ndryshojnë dhe të hyrat ne
Buxhetin e shtetit nga Dogana.

Në dite e sotme Unioni Doganor Europian është integrimi më i fuqishëm si në fushën e
qarkullimit të mallrave, gjithashtu edhe ne atë të sherbimeve dhe të udhëtarëve. Kjo
marrëveshje e lidhur në mes të vendeve të Europës si objektiv themelor ka lehtësimin e
qarkullimit ndërkombtar të mallrave, të sherbimeve dhe të udhëtarëve në mes të vendeve
anëtare të këtij Unioni Doganor. Duke u bërë anëtare të këtij integrimi ndërkombtar,
vendet anëtare të Unionit Europian janë pajtuar që qarkullimi ndërkombtar i mallrave, i
sherbimeve dhe i udhëtarëve të jetë krejtësisht i lirë. Më rastin e importit të mallrave në
mes të vendeve anëtare të Unionit Europian, nuk llogariten dhe nuk arkëtohen detyrimet
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doganore.Detyrimet doganore arkëtohen vetëm për importin e mallrave me origjinë nga
vendet të cilat nuk janë anëtare të këtij Unioni Doganor..
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6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIMI
Duke u nisur nga ajo që dogana e Kosovës luan një rëndësi të madhe për ekonominё e
Kosovës, mund të konkludojmë se institucionet e Kosovës kanë arritur një progres si në
hartimin e politikave të favorshme po ashtu edhe në ndërmarrjen e hapave konkret për
zbatimin e tyre. Andaj, sfida më e madhe si e institucioneve të Kosovës po ashtu edhe të
atyre ndërkombëtare për doganen e Kosovës, mbetet mos-funksionimi i duhur apo i plotë
i doganave në veri të vendit, mirpo pasë arritjes së marrveshjes në Bruksel në mes të dy
kryeministrave të Kosovës dhe atij të Serbisë ka filluar të normalizohet situate në këtë
pjesë të vendit tonë, e cila po reflekton pozitivisht në parandalimin e krimit të organizuar
dhe të kontrabandës, si dhe në rritjen e të hyrave doganore. Buxheti i Kosovës është
plotësisht i varur nga doganat pasi që pjesa dermuese e tij përbëhët nga të hyra doganore.
Shtetet në zhvillim gjithëmon aplikojnë një politikë doganore pasi që fillimisht si të hyrë
kryesore kanë doganat.
Përqendrimi i buxhetit nga tatimi dhe taksat doganore një përqindje kaq të madhe , paraqet
joqëndrueshmëri financiare, pasi niveli i importeve mund të ndryshojë , gjithashtu në
bazë të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, taksat doganore ose ulen ose eliminohen
tërsisht, në këtë mënyr reduktohen edhe të hyrat nga doganat të cilat ndikojn ne buxhetin
e shtetit
Doganat janë të hyra të cilat inkasohën në para të cilat i mbledhë shteti më rastin e kalimit
të mallit të caktuar përtej kufirit shtëtëror Doganat luajnë një rol shumë të madh pëe
ekonominё e cdo vendi për arsyje se doganat kanë si qëllim ruajtjen e ekonomis.Roli i
Doganave në grumbullimin e të hyrave buxhetore duhet të minimizohet nga viti në vit,
ndërsa në Kosovë po ndodh e kundërta “p.sh në vendet europiane si Gjermani apo Austri
roli kyq i Doganave është lufta kundër terrorizmit, krimit të organizuar e jo edhe
grumbullimi i pjesës më të madhe të buxhetit.
Qeveria e Kosovës duhet të nxitë politika fiskale të favorshme për nxitje të eksportit dhe
prodhimit të brendshëm,e jo stimulimi i importit.Gjithsesi duke konsideruar se me kohë
roli i doganës nuk do të jetë ashtu si deri më tani në mbushjen e buxhetit të Republikes së
Kosovës (me rastin e implementimit te MSA-së dhe futjes ne EU) atëher shteti duhet të
krijoj politika të cilat pjesmarrjen në GDP të sektorit privat , duke i stimuluar ato më
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rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe rritjen e vendeve të punë ku si pasojë e kësaj rritje
do të kishte fuqi më të madhe blerëse dhe rrjedhimisht rritje te prodhimit.
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